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neDeRLanDse samenvaTTing (DuTCh summaRy)
smaken verschillen
De voedingsindustrie investeert veel in nieuwe voedingsproducten. Echter, verkoopcijfers 
vallen vaak tegen. Bij de keuze van voeding spelen veel factoren een rol. Eén van de belang-
rijkste factoren die de keuze van een consument beïnvloed is hoe aangenaam een voedings-
product wordt gevonden. Producten die we niet lekker vinden, consumeren we meestal niet. 
Het is echter lastig gebleken om te voorspellen of een product gekocht zal worden op basis 
van de gerapporteerde aangenaamheid van het product. Dit komt mede omdat individuen 
sterk kunnen verschillen in wat ze lekker vinden en wat niet. De één kan bijvoorbeeld erg 
genieten van grapefruitsap terwijl de ander deze smaak afschuwelijk vindt. We zeggen dan 
ook niet voor niets “smaken verschillen”. Deze verschillen bestaan niet alleen tussen perso-
nen, maar ook binnen personen. Na herhaaldelijke blootstelling of op verschillende tijdsmo-
menten kan een persoon een voedingsproduct namelijk lekkerder of juist minder lekker gaan 
vinden. Bier en koffie zijn bijvoorbeeld niet weg te denken uit onze samenleving, terwijl 
veel mensen deze producten niet lekker vonden bij het allereerste proefmoment. Daarnaast 
wordt een patatje vaak lekker gevonden, maar niet als ontbijt.
Doel van dit proefschrift
De studies die beschreven staan in dit proefschrift hadden allen te maken met smaakwaar-
dering. We hadden als doel om beter begrip te krijgen van hoe mensen verschillen in hun 
smaakwaardering en hoe je effectief met deze verschillen kunt omgaan. Ook hebben we 
onderzocht in hoeverre smaakwaardering en emoties invloed hebben op keuzegedrag. Daar-
naast hadden we als doel om beter begrip te krijgen van hoe de aangenaamheid van smaken 
in de hersenen verwerkt wordt. 
Waardoor we voedsel lekker vinden
Een deel van onze voedselvoorkeuren is genetisch bepaald. Zonder enige smaakervaring vin-
den zuigelingen zoete en zoute smaken lekkerder dan bitter en zuur. Deze voorgeprogram-
meerde voorkeuren zijn belangrijk voor ons voortbestaan. Zoete smaken duiden namelijk op 
de aanwezigheid van energie, terwijl we zout nodig hebben voor onze vochtbalans. Bitter en 
zuur, daarentegen, zijn smaken die kunnen aangeven dat voedsel giftig of bedorven is. Naast 
deze genetisch bepaalde waardering voor smaken, wordt ook de gevoeligheid voor smaken 
bepaald in onze genen. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de (Amerikaanse) bevolking een 
genetische aanleg heeft om “beter” te proeven. Deze mensen bezitten meer smaakrecepto-
ren en nemen daardoor bepaalde smaken intenser waar. De waargenomen intensiteit van 
een smaak heeft direct invloed op hoe aangenaam we de smaak vinden. De smaak van on-
verdunde limonade wordt bijvoorbeeld over het algemeen niet erg gewaardeerd. 
Naast genetische factoren gaan we voedselproducten lekker vinden door verschillen-
de leerprincipes. De bekendste principes zijn blootstelling, smaak-smaak associatie en 
smaak-consequentie associatie. Door herhaalde blootstelling aan een smaak, raken we aan 
een smaak gewend en gaan deze meer waarderen. Dit effect vindt al plaats wanneer we nog 





veel anijsproducten eten, ze kinderen krijgen met een voorkeur voor anijssmaak. Bij smaak-
smaak associatie wordt een nieuwe smaak in verband gebracht met een al bekende smaak 
die wel of juist niet lekker wordt gevonden. Een snoepje met colasmaak is bijvoorbeeld 
vaak populairder bij kinderen dan snoepjes met onbekendere smaken. Smaak-consequentie 
associatie verwijst naar de consequenties van het consumeren van een voedselproduct met 
een bepaalde smaak. Als er veel energie in het voedselproduct zit, leren we onbewust de 
betreffende smaak lekker te vinden. Andersom kan het ook zijn dat je ziek wordt van een 
bepaald voedselproduct. Als dat gebeurt, creëren mensen vaak een langdurige aversie tegen 
de smaak van dat voedselproduct. 
basissmaken en complexe smaken
In dit proefschrift hebben we ons verdiept in smaakwaardering voor basissmaken en com-
plexe smaken. De vijf basissmaken zijn zoet, zout, zuur, bitter en umami (hartig). Deze 
smaken nemen we waar met smaakreceptoren die zich bevinden op de tong en bepaalde 
delen van de keel. Complexe smaken zijn smaken van producten die een mix bevatten van 
verschillende smaken en geuren. Echter, mondgevoel, gehoor en het uiterlijk van een voed-
selproduct hebben ook invloed op de waarneming van complexe smaken. Hoewel we com-
plexe smaken dus met meerdere zintuigen waarnemen, integreert ons brein deze informatie 
tot een complexe smaak. Bijna alle smaken waar we in het dagelijks leven mee te maken 
krijgen zijn complexe smaken.
hersenstudies met (f)mRi
We hebben meerdere hersenstudies met behulp van een MRI-scanner uitgevoerd. MRI staat 
voor “Magnetic Resonance Imaging”, oftewel beeldvorming met behulp van een magnetisch 
veld. Met MRI maken we gebruik van de magnetische eigenschappen van waterstofatomen. 
Deze atomen kunnen we beschouwen als piepkleine magneetjes met twee polen. Gewoon-
lijk bevinden deze atomen zich in allerlei oriëntaties, maar onder invloed van een sterk 
magnetisch veld, oriënteren deze atomen zich langs de richting van het magnetische veld. 
Een Magnetische Resonantie (MR) scanner bevat zo een hoog magnetisch veld. Ons lichaam, 
waaronder het brein, bevat grote hoeveelheden waterstofatomen. Wanneer we ons in het 
magnetische veld van een MR-scanner bevinden, zullen deze atomen in een vaste “rust”-ori-
entatie komen langs het magneetveld. Voor de beeldvorming, worden de waterstofatomen 
kort blootgesteld aan een radiopuls. Deze puls zorgt er voor dat alle atomen draaien naar 
een positie die loodrecht op het magnetische veld staat. In deze positie bevatten de atomen 
energie die ze geleidelijk afstaan wanneer ze terug draaien naar de ruststand langs de rich-
ting van het magneetveld. Dit terugdraaien naar de rustoriëntatie wordt relaxatie genoemd 
en het afstaan van de energie wordt het MR-signaal genoemd. Het bijzondere aan dit proces 
is dat de snelheid van de relaxatie (en dus de intensiteit van het MR-signaal) afhangt van de 
lokale omgevingsfactoren van de waterstofatomen, zoals het soort weefsel waarin de atomen 
zich bevinden. Als we enige tijd na de radiopuls het MR-signaal meten, kunnen we daarom 
aan de hand van de lokale signaal-verschillen bepalen waar o.a. bot, hersenvloeistof of de 




Een andere belangrijke omgevingsfactor die de relaxatie van de waterstofatomen beïnvloed 
is het eiwit hemoglobine. Hemoglobine zit in ons bloed en is verantwoordelijk voor zuur-
stoftransport. Hemoglobine bevat een ijzermolecuul. De magnetische eigenschappen van dit 
ijzermolecuul veranderen wanneer zuurstof wel of niet gebonden is aan hemoglobine. De 
aan- of afwezigheid van zuurstofrijk bloed beïnvloedt daarom de lokale relaxatie van water-
stofatomen. Functionele MRI (fMRI) maakt gebruik van dit principe en stelt ons in staat om 
een zuurstofsignaal in het bloed (BOLD-signaal) te volgen in de tijd. Omdat het zuurstofge-
halte afhangt van activiteit van de hersencellen, kunnen we hersenactiviteit indirect afleiden 
uit het lokale zuurstofgehalte. Dus met fMRI zijn we in staat om op een indirecte wijze te 
bepalen welke hersengebieden betrokken zijn bij verschillende omstandigheden, zoals het 
proeven van een smaak. 
samenvatting van de onderzoeksresultaten
In hoofdstuk 2 hebben we ons verdiept in de verschillen tussen mensen in hun waardering 
voor voedselproducten tijdens herhaaldelijke blootstelling. In voorgaand onderzoek zijn 
specifieke voedselproducten vaak onderzocht aan de hand van groepsgemiddelden. Echter, 
consumenten verschillen sterk in wat ze wel en niet lekker vinden, waardoor een groeps-
gemiddelde een vertekend beeld kan geven van wat er daadwerkelijk gaande is. Als de helft 
van de mensen een voedselproduct bijvoorbeeld lekker vindt, terwijl de andere helft dat niet 
vindt, dan zal dat product op groepsniveau neutraal scoren. Zelfs als er niemand in de gehele 
groep een neutrale score heeft gegeven. Om effectief met dit probleem om te gaan hebben 
we een methode gebruikt waarin we het waarderingsgedrag van proefpersonen clusteren in 
subgroepen. Deze subgroepen kunnen vervolgens gebruikt worden om een beter beeld te 
geven van productacceptatie. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe vaak consumenten een pro-
duct lekker of juist niet lekker vinden. We hebben deze methode toegepast op datasets met 
gegevens van proefpersonen die dagelijks naar het laboratorium kwamen om drankjes of 
snacks te proeven. Ze kregen de opdracht om aan te geven hoe lekker ze het product vonden. 
In de datasets konden we vijf typische vormen van scoor-gedrag identificeren en aangeven 
welk gedrag typisch hoort bij welk voedselproduct. De studie beschreven in hoofdstuk 2 laat 
dus zien dat het in acht nemen van interindividuele verschillen nuttige informatie oplevert 
over smaakwaardering. 
Waarderingsscores voor voedselproducten zijn vaak sterk geassocieerd met keuze gedrag 
in een experimentele setting. In zo’n experimentele setting worden proefpersonen uitgeno-
digd om naar een onderzoekslab te komen om een aantal voedingsproducten te komen 
proeven, te waarderen en een keuze te maken. Echter, de relatie tussen waarderingsscores 
en keuzegedrag is zwakker in het dagelijkse leven van consumenten. Onderzoekers in de 
voedingswereld hebben gesuggereerd dat deze discrepantie tussen de waarderingsscores en 
keuzegedrag ontstaat, omdat voedselkeuze niet zozeer gebaseerd is op rationele beslissingen 
maar meer op emoties. In het dagelijkse leven koppelen we smaak vaak direct aan emoties 
of gevoelens. Een onplezierige ervaring wordt bestempeld als een “bittere pil” of een “zure 
ervaring”, iets wat saai wordt gevonden is “zouteloos” en lieve kinderen zijn “zoet”. Gezien 





aangenaamheid die smaken oproepen, een belangrijke component kunnen zijn bij voedsel-
keuzegedrag. In een tweede gedragsstudie, beschreven in hoofdstuk 3, hebben we daarom 
onderzocht of naast de aangenaamheid, emotiescores voorspellende waarde hadden voor 
voedselkeuze. Daarvoor hebben we proefpersonen uitgenodigd in een gesimuleerde restau-
rantsetting. Daar kregen de proefpersonen de opdracht om zeven ontbijtdrankjes te proeven 
en deze te scoren op aangenaamheid en in hoeverre een aantal emoties voor hen van toe-
passing waren op het product. Bijvoorbeeld in hoeverre het product de emotie “blij” oproept 
op een schaal van 0 (niet) tot 4 (heel erg). De proefpersonen werden een week later opnieuw 
uitgenodigd om een ontbijtdrank te kiezen als ontbijt. Uit dit onderzoek bleek dat het meten 
van emoties inderdaad extra voorspellende waarde had voor het keuzegedrag. Het was voor-
al de mate van hoe positief of hoe negatief de emoties waren die extra voorspellende waarde 
gaf bovenop hoe aangenaam het product werd gevonden. Aan de hand van de scores waren 
we in staat om voor meer dan de helft van de proefpersonen de juiste keuze te voorspellen 
uit zeven ontbijtdranken. Voor meer dan 80% van de proefpersonen zat het gekozen drankje 
bij de top twee voorspelde kandidaten.
In hoofdstuk 4 tot 7 worden studies beschreven die uitgevoerd zijn met behulp van MRI. 
In hoofdstuk 4 werd onderzocht hoe basissmaken worden verwerkt in de insula. De insula 
is een hersengebied dat zich onder het oppervlak van de grote hersenen bevindt. Mensen 
hebben een insula in zowel de linker als de rechter hersenhelft. We onderzochten smaak-
verwerking in de insula, omdat de insula het hersengebied bevat wat verantwoordelijk is 
voor de eerste verwerking van smaakinformatie in de grote hersenen. In onze studie hebben 
we jonge (18-30 jaar) en oudere (60-75 jaar) mannen de basissmaken zoet, zuur, zout en 
bitter in oplopende concentraties laten proeven in een MRI-scanner. Na het proeven van 
elke smaakoplossing kregen de proefpersonen de opdracht om aan te geven hoe aangenaam 
ze de smaak vonden proeven. Voorheen werd aangenomen dat de smaakgebieden in de 
linker en rechter insula dezelfde functie uitoefenen bij de verwerking van smaak. In ons MRI 
onderzoek vonden we echter dat de linker en rechter insula verschillende aspecten van 
smaak verwerken. Waar we rechter insula-activiteit konden associëren met de waardering 
van de smaak, was linker insula-activiteit geassocieerd met de intensiteit van de smaak. 
Daarbij waren de resultaten tussen de jonge en oudere mannen vergelijkbaar. De studie in 
hoofdstuk 4 toont dus aan dat de smaakgebieden in de linker en rechter insula voor mannen 
niet dezelfde functie uitoefenen, maar beiden een specifieke rol vervullen in smaakverwer-
king. 
In hoofdstuk 5 hebben we ons verdiept in de aangenaamheid van basissmaken en com-
plexe smaken. In het verleden was er al wel onderzoek gedaan naar waar de aangenaamheid 
van basissmaken in de hersenen wordt verwerkt. Echter, om aangenaamheid of onaange-
naamheid te onderzoeken zijn over het algemeen verschillende smaken gebruikt. Daarom 
valt niet af te leiden of het verschil in hersenactiviteit tussen aangename en onaangename 
smaken te maken heeft met aangenaamheid of met het identificeren van de smaakidentiteit 
(bijvoorbeeld bitter versus zoet). In ons onderzoek hebben we daarom proefpersonen ge-
zocht die de complexe smaak grapefruitsap lekker of juist vies vinden smaken. Alle proef-




smaakwaardering. Daarnaast hebben we de proefpersonen ter vergelijking ook de basis 
smaken zoet en bitter laten proeven. Uit ons onderzoek bleek dat de hersenactiviteit voor het 
wel of niet lekker vinden van grapefruitsap vooral te vinden was in o.a. de ventrale prefron-
tale cortex en ventrale striatum. Dit zijn hersengebieden waarvan we weten dat ze te maken 
hebben met beloning en motivatie. Daarnaast leek het verschil in hersenactiviteit tussen de 
liefhebbers en haters van grapefruitsap niet op het patroon dat de basissmaken zoet en bitter 
onderscheidt. Dit resultaat suggereert dat er in de hersenen verschillen kunnen bestaan in de 
verwerking van de aangenaamheid van complexe smaken en basissmaken. Echter, er is meer 
onderzoek nodig om aan te tonen dat dit daadwerkelijk zo is. 
In hoofdstuk 6 hebben we een brug geslagen tussen emotie en de aangenaamheid van 
smaken. In het verleden hebben onderzoekers een netwerk in de hersenen gedefinieerd dat 
zich bezig houdt met de identificatie van de emotionele waarde van prikkels die we van 
binnen en buiten ons lichaam waarnemen. Daarnaast wordt dit netwerk geassocieerd met en 
het produceren van emoties. Dit netwerk bevat hersengebieden zoals de amygdala, insula, 
ventraal striatum en ventrale gebieden in de prefrontale cortex. Opvallend is dat in voorgaan-
de smaakstudies deze gebieden vaak geassocieerd worden met de verwerking van smaken. 
We vroegen ons daarom af of juist dit emotienetwerk zich bezighoudt met de verwerking 
van de aangenaamheid van smaken. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 een netwerk-geori-
enteerde analyse uitgevoerd. Een dergelijk analyse is niet gericht op losse gebieden maar op 
groepen van hersengebieden die vergelijkbaar activatiegedrag vertonen. Voor dit onderzoek 
hebben we twee datasets gebruikt. De proefpersoenen uit deze datasets kregen de opdracht 
om tijdens een MRI onderzoek verschillende complexe smaken te proeven en te beoordelen 
op aangenaamheid. In de eerste dataset waren gegevens van proefpersonen opgenomen die 
acht drankjes uit de supermarkt meerdere keren te proeven kregen. Na het proeven van elke 
smaak werd aan de proefpersonen gevraagd de smaak te beoordelen op aangenaamheid. 
De proefpersonen uit de tweede dataset kregen dezelfde opdracht, maar in plaats van super-
marktproducten, kregen ze vloeibare voedingssupplementen met verschillende smaken te 
proeven. Uit de resultaten van onze analyses bleek dat de proefpersonen in beide groepen 
een emotie-netwerk gebruiken tijdens het proeven van de verschillende complexe smaken. 
In de eerste groep konden we  activatie van dit netwerk associëren met de gerapporteerde 
aangenaamheid van de complexe smaken, dit lukte in tweede dataset echter niet. Wij den-
ken dat dit kan komen door het type drankjes dat gebruikt is in de tweede dataset. De voe-
dingssupplementen kunnen namelijk als onbekend ervaren worden, wat mogelijk invloed 
heeft op de smaakverwerking. Desalniettemin waren de emotienetwerken die we vonden 
in beide groepen vrijwel identiek. Het onderzoek in hoofdstuk 6 toont dus aan dat we een 
algemeen emotie-hersennetwerk gebruiken bij de waardering voor smaken. 
Conclusie
In dit proefschrift hebben we nieuwe technieken geïntroduceerd met als doel om beter be-
grip te krijgen van de gedrags- en hersenpatronen die ten grondslag liggen aan het lekker 
vinden van voedsel. De resultaten uit ons onderzoek lieten duidelijk zien dat consumenten 





atie in smaakwaardering te vangen is in subgroepen met typisch waarderingsgedrag. Deze 
subgroepen stellen ons in staat om  productwaardering beter te beschrijven. 
In ons hersenonderzoek hebben we aangetoond dat meerdere smaakeigenschappen 
worden verwerkt in de insula. Opmerkelijk is de bevinding dat de linker en rechter insula een 
aparte rol vervullen. Daarnaast vonden we dat een emotienetwerk correleerde met smaak-
waardering. Het lijkt het er dus op dat smaakwaardering afhangt van emotionele associaties. 
Een belangrijk hersengebied in dit netwerk is de ventrale prefrontale cortex. Opvallend is dat 
dit ook een belangrijk gebied is dat liefhebbers van haters voor dezelfde smaak onderscheidt. 
Uit onze studies concluderen we verder dat aangenaamheid niet genoeg is om voedsel-
keuze te voorspellen. In overeenstemming met de connectie die we konden maken tussen 
emotie en smaakwaardering in onze MRI studies, hebben we aangetoond dat emotiepro-
fielen, gemeten op gedragsniveau, de voorspelling van voedselkeuze verbetert. Daarnaast 
vinden we dat nieuw onderzoek zich zou moeten richten op extra voorspellers van voed-
selkeuze, zoals de persoonlijk kenmerken van het individu. Impulsieve mensen grijpen bij-
voorbeeld makkelijker naar ongezonde snacks. Verder moet toekomstig hersenonderzoek 
zich gaan richten op complexe smaken in plaats van basissmaken, omdat complexe smaken 
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intelligent adaptive learning system, which aided students in learning brain anatomy. After 
completing his Master’s degree (with honors), Dalenberg returned to the UMCG as a PhD 
candidate at the Neuroimaging Center Groningen (department of neuroscience, UMCG) un-
der supervision of Prof. dr. Gert J. ter Horst and Prof. dr. Monicque Lorist. During his research 
project, Dalenberg worked in cooperation with researchers from the UMCG, Wageningen 
University, Danone Nutricia research and FrieslandCampina. He combined behavioral and 
neuroimaging research to investigate taste and flavor liking. The results of his PhD work are 
presented in the current thesis entitled “Taste and Flavor Liking, neurobiological correlates 
and behavioral diversity”. At present, Dalenberg works as a postdoctoral researcher at the 
Neuroimaging Center Groningen, where he develops research methods to investigate affect 
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abouT The Thesis CoveR
The cover shows male and female faces in the style of Andy Warhol. You might wonder to 
whom these faces belong. They belong to nobody. The faces are the average male and fe-
male face of the employees working at the Neuroimaging Center Groningen. In this thesis, I 
showed that consumers show high variability in their food liking. A single food product may 
divide groups of consumers into distinct subgroups containing strong likers and dislikers. A 
group average may therefore reflect a response that belongs to nobody. 
The mathematical process that was used to acquire the average faces is very similar to a com-
mon analysis step of functional magnetic resonance (fMRI) data. Because faces differ in size 
and shape, a direct average of each photo will result in a blurry oval shape. Instead the im-
ages are deformed in such a way that the location of specific features (e.g., eyes, nose, mouth 
and chin) corresponds to the same location of these features of another face. This is done 
by so-called nonlinear image transformations. Similarly, during a normalization step in fMRI 
analysis, every single brain is warped to fit onto an international standardized brain format 
making it possible for researchers to refer to a coordinate system that is equal across subjects.
Finally, an apple was chosen in the center of the front cover. This symbolizes the tastes and 
flavors we investigated in thesis. 
I would like to thank Iris Hovens, Michel Meijer, Heleen Hoogeveen, Kim Tamineau & 
Sander Martens for sharing their ideas and helping me realize the cover. Furthermore, I 






Goh… we zijn al weer dik vier jaar verder. Wat heb ik enorm veel geleerd, meegemaakt en 
veel nieuwe mensen leren kennen! Toen ik begon wist ik nagenoeg niets over fMRI en de 
analysetechnieken die hier achter schuilen. Ook had ik geen achtergrond in neuroanatomie 
of de wetenschap van voeding. Ik heb dus in die jaren enorm veel geleerd van de mensen 
om me heen en die wil ik bij deze enorm bedanken! Er zijn te veel mensen om te noemen 
die invloed hebben gehad op de uiteindelijke totstandkoming van mijn werk. Mocht je jezelf 
hieronder niet terugvinden, weet dan dat jouw aandeel ook belangrijk is geweest in mijn 
ontwikkeling en de totstandkoming van dit proefschrift. 
Natuurlijk wil ik een aantal mensen specifiek bedanken. Allereerst mijn promotoren en co-
promotoren zonder wie het promotieonderzoek niet tot stand was gekomen. Mijn eerste 
promotor Prof. gert ter horst: Gert ik herinner me nog goed dat je het erg kon waarde-
ren dat ik op twee promotieplekken tegelijk had gesolliciteerd met één sollicitatiebrief. De 
omschrijving van de projecten was nagenoeg hetzelfde, alleen de doelgroep verschilde. Je 
waardeerde praktisch inzicht en flexibiliteit en ik hoop dat ik deze kwaliteiten naar jouw 
tevredenheid heb kunnen doorzetten tijdens mijn promotietraject. Ik had bewondering voor 
jouw gedrevenheid in het stimuleren van de samenwerking tussen alle aandeelhouders in 
het TIFN-samenwerkingsverband. Dit gaf mij de ruimte om te leren van alle ervaring die er 
binnen ons projectteam aanwezig is. Daarnaast vond ik het erg leuk en uitdagend om mijn 
steentje bij te kunnen dragen in de verschillende projecten die uitgevoerd werden binnen 
ons team. Bij jou stond de carrière van de promovendus altijd voorop. Ik vond dit erg pret-
tig, omdat je altijd snel en doelgericht feedback op mijn werk en functioneren kon geven. 
Daarnaast kon ik altijd voor goede raad bij je terecht wanneer ik tegen problemen in het 
“onderzoekswereldje” aanliep.
 Mijn tweede promotor Prof. monicque Lorist: Monicque, tijdens mijn sollicitatie 
maakte je al veel indruk op me. Je stelde zeer kritische vragen waar ik goed over na moest 
denken en niet altijd direct antwoord op had. Tijdens mijn promotie was dit niet anders. 
Ik heb vaak gedacht voorafgaand aan onze ontmoetingen: “Oh jee… hoe ga ik dit aan 
Monicque uitleggen?”. Je wist zo op de zwakke punten in analyses of interpretaties te schie-
ten, zodat ik er beter over na kon denken en het werk naar een hoger niveau kon tillen.  
Mijn copromotor en dagelijks begeleider Dr. Remco Renken: Remco, tsjonge, wat heb 
ik een hoop geleerd over (f)MRI-onderzoek van jou. In het eerste half jaar stond ik vaak met 
mijn oren te klapperen toen ik aanwezig was bij discussies die je met anderen hield over 
scantechnieken en analyses. Gelukkig heb ik snel jouw taal leren spreken. Ik vond het erg 
grappig dat je me in een vroeg stadium het KISS-principe (“keep it stupidly simple”) uitlegde 
en dat je vervolgens analysetechnieken kwam aandragen die ik niet eens correct kon spel-
len! Toch houd ik dat KISS-principe vaak in mijn achterhoofd voordat ik analyses ga doen. 
Ik wil altijd goed in staat zijn om uit te leggen wat ik gedaan heb en waarom. Ook wil ik je 
bedanken dat je altijd open stond voor overleg. Als je niet op het NiC was, dan was het geen 





Mijn copromotor Dr. an Reyners: An, helaas hebben we door omstandigheden samen geen 
patiëntenstudie op poten kunnen zetten. Ik hoop dat dit met Heleen toch nog gaat lukken! 
Ik wil je bedanken voor de hulp bij het schrijven van METc aanvragen. In zulke aanvragen 
moet je vaak dezelfde informatie op verschillende plekken herhalen en jij hield me scherp 
in mijn consistentie! Ik vond het erg leuk en leerzaam om op de zijlijn mee te kijken en te 
denken over de patiëntenstudies die je samen met Irene uitvoerde. Dit hield me erg breed 
georiënteerd, iets waar ik veel waarde aan hecht.
Prof. natasha maurits, bedankt voor het plaatsnemen in de beoordelingscommissie en het 
uitvoerig doornemen van het proefschrift. Ik waardeerde zeer dat ik jouw commentaar op 
de tekst en figuren kon verwerken om het proefschrift kwalitatief te verbeteren. Prof. Dana 
small, thank you for taking place in the reading comittee, your helpfull comments, and your 
willingness to travel to the Netherlands to be an apponent at my PhD defense. Your previous 
research has had a great influence on the work I have presented in the current thesis. Prof. 
hugo Critchley, thank you for taking place in the reading comittee and your willingness to 
judge my work.
Mijn (ex-)collega’s bij TIFN, erik van der Linden, kees de graaf, ellen kampman, gerry 
Jager, sanne boesveldt, René de Wijk, manon mensink, Renate Winkels, geja de vries, 
martijn veltkamp, ben Lawlor, sarah simpson, sanne griffioen, annelies van der stelt, 
hugo Weenen, Pascal Weijzen, marion Coeleman, Corine beemster en alle andere (indus-
triële) partners die aan het TIFN project ‘Sensory & Liking’ hebben deelgenomen, bedankt 
voor de hulp, discussies over alle projecten en de feedback op mijn eigen werk. Daarnaast 
de promovendi in ons TIFN team, yfke, irene, Luca en heleen, ik vond het erg leuk om aan 
de zijlijn mee te kijken en mee te denken met jullie onderzoek. swetlana, ik vond het tof 
en leerzaam om samen met jou het emotie-onderzoek in te duiken. Ik denk dat we samen 
twee goede en invloedrijke papers hebben kunnen neerzetten in jouw werkveld. iris, ik vond 
het heel leuk en leerzaam om mee te kunnen werken aan jouw grapefruitsap-studie. Ik heb 
bewondering voor de hoeveelheid werk die je in het project had gestopt. Ik stapte wat later 
in het project, maar wil achteraf graag kwijt dat ik het een heel slim opgezette studie vond. Ik 
wens jou en jouw familie heel veel sterkte voor de toekomst en hoop jouw kwaliteiten terug 
te zien in de wetenschap of een andere plek die je gelukkig maakt! Luca, thank you for being 
my colleague and roommate for the first two years of my PhD project. You have learned me 
a lot about setting up and analyzing fMRI-studies. Your taste-machine has been of incredible 
value to us. I hope you will (k-means) cluster well with your family and find happiness and 
prosperity in your future together with your son Saverio. 
Mijn (ex-)collega’s in het NiC in alfabetische volgorde:, andré, annerieke, barbara, betty, 
brani, Charlotte, Chris, Claire, Daouia, edith, eline, elouise, esther, Frans, Funda, hanneke, 
hui, Jeroen, Jojanneke, Jolien, Jorien, Judith, Laurie  , Leonie, Linda, Liwen, manon, marc, 
marie-José, mirjan, nicky, nynke, Pengfei, Peter, Robert, sander, sandra, shankar, sima, 




Jelmer, dank voor je DWI-kunde en de vaak hilarische gesprekken op de werkvloer of tijdens 
borrels. Jan-bernard, dank voor je kundige feedback bij de analyses en het programmeren. 
hedwig, dank voor al het werk wat je verzet voor de hele afdeling, het regelen van afspra-
ken en het zijn van een belangrijke UMCG-informatiebron. emi, dank voor alle grappige 
gesprekken en leuke borrels die vaak vanuit jou georganiseerd waren. Ik hielp je graag uit de 
brand wanneer je even vast liep in R of Matlab, zodat ik ook mijn programmeerervaring kon 
verbeteren. michelle, ook jou hielp ik graag uit de problemen met R. Ik herkende je frustra-
ties maar al te goed. Ook ik moet soms even tot 10 tellen en dan stapje voor stapje door het 
script lopen. Dave, dank voor je kundige feedback, wiskundig inzicht en grappige bijdrages 
op Facebook. anita & Judith, bedankt voor de MRI-lessen, het bijstaan van proefpersonen 
scannen en de leuke, grappige, gezellige en soms ontroerende gesprekken tijdens alle MRI-
scans die we samen hebben gemaakt. Ruud, dank voor jouw grondige neuroanatomische 
kennis. Ik heb zeer veel van je geleerd op dat vlak. Daarnaast heb ik me erg vermaakt tijdens 
de kleiduiven-schiet-uitjes. 
De studenten die ik als hulp had tijdens mijn experimenten. maryse, dank voor de invulling 
van jouw pupildilatatie-project. Jouw snelheid van werken en zelfstandigheid verbaasde mij 
enorm. Rosanne, jij was van onschatbare waarde bij de rekrutering van proefpersonen en 
het uitvoeren van intake-sessies. Ik was erg onder de indruk van hoe jij jouw immens drukke 
persoonlijke- en studieleven zo netjes en nauwkeurig wist te combineren. Liselore, wat was 
jij een ijverige en leergierige student. Onze collega’s dachten lange tijd dat jij promovendus 
was. Je hebt mij nog veel kunnen leren over belangrijke details binnen smaakonderzoek. Als 
resultaat hebben we een leuk manuscript samen op papier kunnen zetten en ik hoop dat je 
nog een leuke promotieplek zult vinden.  
Mijn afstudeerbegeleider bij mijn masterthese, hedderik van Rijn. Hedderik, ik wilde je nog-
maals bedanken voor de begeleiding, omdat je me erg veel bijgebracht hebt over analyses in 
R en het publiceren van artikelen. Ook bedankt dat je een referent wilde zijn voor mijn sol-
licitatie op het huidige promotieonderzoek. Jouw bijdrage aan mijn ontwikkeling heeft veel 
invloed gehad op het werk wat ik tijdens mijn promotieonderzoek heb neer kunnen zetten. 
Andere personen die ik wil bedanken, omdat ze mij waardevolle competenties hebben bij-
gebracht tijdens mijn studietijd welke van grote waarde waren tijdens mijn promotieonder-
zoek, zijn Lisette Wierenga (stagebegeleiding), godelieve bos (omgaan met weerstand) en 
Richard vos (stagebegeleiding en wetenschappelijk schrijven).
Dan mijn paranifmen. heleen, vanaf jouw sollicitatiegesprek maakte je al indruk als een seri-
euze dame die haar keuzes in haar werk en leven goed overdenkt. Zoals ik je al vaker vertel-
de, ik ben erg jaloers op hoe netjes en geordend jij kan werken. Waar mijn bureau vaak een 
puinhoop is, heb jij alles netjes op datum en onderwerp gearchiveerd. Hoe vaak kwam ik je 
kamer instormen met de vraag: “Weet jij nog hoe we … “? Ik ben de tel kwijt. We hebben sa-
men een prachtig experiment uitgevoerd waar we samen erg veel van geleerd hebben en nog 





bedanken dat je een erg waardevolle en betrouwbare collega voor me bent geweest (en nog 
steeds bent). We hebben lief en leed gedeeld in al onze TIFN-avonturen, daarom ben ik blij 
dat je mijn paranimf wilde zijn. hans! Vanaf dag 1 viel jij op in het NiC. Een vrolijke kerel 
die met iedereen praatjes maakte bij binnenkomst en naar huis gaan. Ik vond het erg fijn dat 
we samen met Jelmer het “mannen-clubje” in het NiC konden vormen tussen al die dames. 
Ik vond het ook erg bewonderingswaardig dat je graag met mijn vriendengroep mee wilde op 
Humanitas-kamp, waarbij we een vakantieweek voor kinderen met ADHD en Autisme Spec-
trum Stoornis organiseerden in Appelscha. Ook wij hebben lief en leed gedeeld bij alle ups 
en downs tijdens ons promotiewerk en ook jij was een waardevolle en betrouwbare collega 
waar ik alles (nouja, alles is wel een heel groot woord ;)) mee kon delen. 
Ook wil ik mijn vrienden bedanken voor hun steun en kennis. In alfabetische volgorde: alex, 
Chris Peter, Dorijn, egbert, erik, Fiona, Jan, martha, niels, sander, sytze, Toeska, Wouter, 
dank voor de gezellige (wekelijkse) ontbijt-, lunch-, diner-, en bioscoopdates. Waarin ik 
mijn vreugde en frustraties over mijn werk kwijt kon. klaas naast onze vriendschap sinds 
de brugklas kon ik voor geneeskundige en patiënt-gerelateerde vragen en advies voor mijn 
onderzoek altijd bij jou terecht. menno, jij hebt tijdens mijn masteropleiding mijn program-
meerkennis behoorlijk bijgespijkerd. Dank daar voor.
Mijn familie en schoonfamilie, eik, nol, kim, Johan, aramee, Linare, Ziane en alle andere 
familieleden, dank dat jullie mij met open armen hebben opgenomen in de familie. Pap, 
mam en Wieke, Thijs en Lenthe, dank dat jullie er altijd voor me waren en de onvoorwaar-
delijke steun voor mij, Iris en jullie aankomende kleinzoon/neefje. 
En dan tot slot, iris dank dat ik al mijn avonturen samen met jou kan beleven, waar we ook 
zijn en wat we ook doen op de wereld. Omdat jij nu Dr. Iris bent, heb ik tijdens mijn promo-
tieonderzoek altijd erg veel aan je gehad, omdat jij precies wist hoe het onderzoekswereldje 
in elkaar zat. Als jij mijn werk niet begreep wist ik dat ik beter mijn best moest doen om het 
begrijpelijker te maken voor omstanders. Dit bracht mijn werk tot een hoger niveau. Ik kijk 
uit naar onze toekomst (waar deze ons ook zal brengen) samen met onze zoon.
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